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Born of doubtful circumstances upon contested terrain and developed 
according to the most practical military logic, the Barceloneta district 
was, from its very beginnings, condemned to serve conflicting sets of 
interests: those of armed forces, those of its inhabitants, and later, those 
of the surrounding metropolis.  It is situated in the liminal zone between 
design and reality, between the law and its transgression, between inside 
and outside.
The neighborhood’s indentured servitude—to the generals, to the city 
fathers, as well as to the tourists—has configured the powerful strictures 
to which it has been subject, but this same condition has also sheltered 
the district to the point of turning it into a delicate creature, particularly 
when left in the hands of outsiders.  It requires the protection of a 
governing body that appreciates its status as a kind of free-trade zone 
with a very particular relationship to the rest of the city.
Recently, as a result of a disjointed set of municipal policies, the subject 
of Barceloneta’s restoration has been taken up yet again, and not 
without controversy.  Far from an attempt to weigh in on such disputes, 
what follows is offered in the hopes of grounding the discussion and 
encouraging a more holistic view of the neighborhood.
From military encampment…
Barceloneta was founded independently during the eighteenth century, 
built from the ground up on lands reclaimed from the sea, a fragment 
beyond the city walls ceded by the military authorities in the Barcelona of 
the Enlightenment.  Houses, plazas, barracks, and a church were arrayed 
over a flat, precisely orthogonal stretch of land in such a way that all the 
dimensions would correspond to the basic unit of measurement, the vara 
castellana, and reason and harmony would reign supreme.
The original dimensions of the houses, their dual access points, and, as 
a consequence, their opening up onto not one, but two identical public 
spaces, made them distinct from any other type of urban structure in 
Enlightenment city planning.  One can find a handful of resemblances, 
but nothing with the same geometrical force.
Undergirding the design is (1) the house with two façades, with a 
square layout of approximately 27 feet on a side, a total height of 19 
feet, symmetrical about the central vertical plane, and (2) the grid which 
clusters the houses in 10 rows of 10 forming longitudinal streets 22 
feet wide by 273 long and cross streets 24.5 feet wide.  Through this 
grid urban life was understood as serial order, unbroken except by the 
necessary transversality.
At the hands of various military engineers who introduced new elements 
that obeyed different ordering systems and followed the shifting logic 
of the site, this underlying grid was slowly transformed.  The systems 
overlapped one another and gave rise to the final design.  In the first 
designs (1715), attributed to the military engineer Prosper Verboom, 
geometry seemed to rule; part of a square that contained within it nine 
smaller squares, while in the subsequent designs (1753) of his disciple 
Pedro Martín Cermeño the values of symmetry and hierarchy emerged 
alongside efforts to fill in voids and create new ones, a clear desire 
to engender communal spaces, to make a city.  Barracks, plazas, and 
1. Elements of the underlying street network: 
house and row 
2. Rudimentary house with a square floor plan 
3. The founding place 
1. Elements de la retícula base: casa i filera  
2. Casa primitiva de planta quadrada 
3. El lloc de la fundació 
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Nascuda entre dubtes en zona polèmica i sota premisses de la més 
pragmàtica lògica militar, la Barceloneta és condemnada, des del seu 
origen, a la tensió entre interessos confrontats: els dels militars, els 
dels habitants i, més endavant, els de la cuitat. Situada en un punt 
incert entre projecte i realitat, entre regla i transgressió, entre interior 
i exterior. 
Servituds militars, servituds de la ciutat central i també del turisme li 
han dibuixat límits contundents que l’han sotmès, però també l’han 
emparat fins finalment convertir-la en una estructura especialment 
fràgil si es deixa en mans de lògiques alienes. El barri necessita la 
protecció d’un règim especial que reconegui la seva condició de zona 
franca amb un paper específic dins la ciutat. 
En ocasió d’un seguit de polítiques municipals fragmentàries, 
darrerament s’ha reprès la discussió de la rehabilitació de la Barceloneta, 
no exempta d’enceses polèmiques. Les següents línies, lluny de voler 
donar resposta a aquestes controvèrsies, s’escriuen amb la intenció de 
centrar el tema i proposar una mirada integral sobre el barri.
De campament militar... 
La Barceloneta és una operació de fundació aïllada, creada ex novo al 
segle XVIII sobre terres guanyades al mar, un fragment extramurs que 
neix d’una concessió militar en la Barcelona il·lustrada. Cases, places, 
casernes i una església s’organitzen sobre un pla de terra uniforme i 
amb una geometria ortogonal i precisa, com manen la raó i l’equilibri, 
on totes les dimensions responen a un nombre sencer de la unitat bàsica 
de mesura: la vara castellana. 
Les originals dimensions de les cases, la duplicitat del seu accés i, per 
tant, la pertinença a dos fronts d’espai públic idèntics la fan diferent de 


























































churches were called into service as elements of urban design, of shared 
living and mixed uses.  What was most surprising is the modulation of 
these elements and the simplicity of their measurements, always coming 
in whole numbers of varas (2.73 feet): the church at 29’ x 46’, its plaza 
at 44’ x 49’, the adjacent square at 50’ x 50’, etc.
Barceloneta is defined as a discrete, autonomous area, arguably a 
neighborhood, but without any pretension of belonging to or growing out 
of the larger city.  It has served as a neighborhood of seamen, uniform 
and working-class, and today maintains that identity in the diminutive 
scale of its houses and plots, in its cozy, residential character.
This fragment of city, created on hotly contested terrain in the middle 
of the eighteenth century remained under military control for 100 
years and didn’t fall under the city’s jurisdiction until 1858.  In the 
intervening century the built environment came under pressure from 
within (population growth, transformation due to the logic of use) and 
from without (military demands on construction and urbanization). 
This tug of war followed the practical, civilian logic of neighborhood 
residents, the defensive and public health dictates of the nearby military 
compound, and a few tentative and unsuccessful attempts on the part of 
City Hall to expand into the area.  It’s a story that can be pieced together 
from the correspondence between the General Captaincy, the Catalan 
Army Corps of Engineers, individual citizens, and, on occasion, City 
Hall and the Catholic Church, collected in the Records of Controversial 
Areas in the Corps of Engineers section of the archives of the Aragonese 
crown.
Repeating the essential model set forth in its initial design, the grid 
sought to expand at the pace of the growing needs of the populace but 
faced obstacles, whose differing characteristics can be witnessed along 
its outer limits.  The initial design morphed in its basic form from square 
to triangular to trapezoidal.  The grid lost its isotropic qualities and 
hardened its edges facing the city even as it softened those along the 
beach.
The artillery called the shots.  Following its military logic, decrees 
were issued that established a minimum distance from the compound 
(Ciutadela) beyond which one could build, as determined by the requisite 
security zone around its perimeter.  The maximum distance corresponded 
to the effective reach of the artillery guns.  Where these constraints 
permitted, further development was authorized along sections the beach 
that corresponded to advances of the heavy artillery emplacements and, 
insofar as they annexed land from the sea, these amounted to extensions 
of the military compound (in 1785, 1805, and 1825 the first modifications 
to the street wall along the coast were approved).  When these extensions 
proved insufficient developers resorted to vertical growth.  Thus, in 
1839, the first variance to the height restrictions was approved, adding 
4. First attempts to impose order upon the Marina neighborhood of military barracks:  Detail of 
Miguel Marin’s plan of 1735 (A.G.S.), a few years before construction began.
5. Miguel Marin’s 1745 plan (I.M.H.) reproduced by Manuel de Torres in Inicis de la Urbanística 
Municipal de Barcelona.
6. Theory of the plan’s evolution, measured in varas and models superimposed upon the design.
4. Primers intents dels militars per posar ordre al barrio de barraques de la Marina: fragment del 
plànol de Miguel Marin de 1735 (A.G.S), pocs anys abans de l’inici de construcció del barri. 
5. Plànol de Miguel Marin de 1745 (I.M.H.) reproduït per Manuel de Torres a Inicis de la Urbanística 
Municipal de Barcelona. 
6. Hipòtesi de l’evolució, mides en vares i models superposats del projecte.
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on trobem referències semblants però cap amb la força geometritzant 
d’aquesta. 
En la base del projecte existeix la casa a doble façana, de planta quadrada 
de 10 vares de costat i 7 vares d’alçada (planta i pis) i simètrica respecte 
del pla central vertical, i la retícula, que agrupa la casa en fileres de 
10 formant carrers longitudinals de 8 vares d’ample i 100 de llarg, i 
transversals de 9 vares. En aquesta retícula la urbanitat és entesa com a 
ordre seriat, trencat únicament per la necessària transversalitat.
De la mà de diferents enginyers militars aquesta retícula base es 
transforma, en ser introduïts nous elements que responen a diferents 
models d’ordenació i a les lògiques del lloc. Aquests models se 
superposen donant lloc al projecte definitiu. En els models inicials 
(1715), atribuïts a l’enginyer militar Prosper Verboom, sembla 
dominar la geometria; parteix d’un quadrat que a la vegada conté nou 
quadrats més petits, mentre que en els projectes posteriors (1753) del 
seu deixeble Pedro Martín Cermeño, hi apareixen valors de simetria i 
jerarquia, i operacions d’emplenat i de buidat, ja amb una voluntat més 
clara de fer espais comunitaris, de fer ciutat. Casernes, places i església 
emergeixen com a elements amb vocació urbana, de convivència i 
de mixtura funcional. Sorprèn la modulació d’aquests elements i la 
simplicitat de les seves mesures, sempre en números sencers de vares: 
l’església de 29 per 46, la seva plaça de 44 per 49, la plaça quadrada 
de 50 de costat, etc. 
La Barceloneta neix amb vocació de zona específica, autònoma, potser 
de barri, però sense pretensions de pertinença o continuïtat d’una 
estructura urbana més gran. Ha estat un barri mariner, uniforme i 
popular, que avui manté la seva identitat en el gra petit de la casa i de 
la parcel·la i en el seu caràcter domèstic i íntim.
Aquesta peça urbana nascuda en zona polèmica a mitjans del segle 
XVIII resta encara cent anys sota control militar, ja que no és fins l’any 
1858 que passa a mans de la ciutat. Durant aquest segle el cos construït 
rep una pressió des de dins (augment demogràfic, transformació segons 
les lògiques de l’ús) i des de fora (servituds militars sobre l’edificació 
i la urbanització). Aquest estira i arronsa és el relat dels interessos 
confrontats entre la lògica pragmàtica civil dels seus habitants, els 
criteris defensius i sanitaris dictats des de la Ciutadella, i alguns tímids 
intents de l’Ajuntament que, sense èxit, mira d’entrar en el barri. El 
relat d’aquest procés es pot reconstruir a través de la correspondència 
entre la Capitanía General, la Comandancia de Ingenieros de Cataluña, 
els particulars, i en ocasions l’Ajuntament i l’Església, recollida en 
els Expedientes de zonas polémicas de la secció Comandancia de 
Ingenieros de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Repetint el model més o menys establert en el projecte, la retícula 
inicial intenta estendre’s al ritme de les necessitats demogràfiques però 
troba límits, la diferent naturalesa dels quals es materialitza en els seus 


























































one story to the houses and carefully regulating its construction, with the 
predominate concern—over and above official arguments (uniformity, 
symmetry, and hygiene)—being the Ciutadela’s ability to keep watch 
over the neighborhood and the sea.
…to a neighborhood in the service of the city…
The strong civilian impulse that propelled the city in the mid-
nineteenth century and the demilitarization of its contested zones gave 
it an opportunity to appropriate this outlying fragment of urban space. 
That’s how Barceloneta, having longsince earned its tender, diminutive 
name, embarked on a new period of indentured servitude, this time to 
the central city.  In fact, for a while, the processes of demilitarization 
and urbanization overlapped.  From an urban planning perspective the 
neighborhood ceased to be thought of as a single entity, and the abuses 
of form and content began to occur without interruption.
The emergence of new uses like the municipal market (1882) was 
evidence of the growing influence of City Hall and the idea of a 
neighborhood more urban in character than military outpost.  But it 
was the introduction of city-scale uses that best explains Barceloneta’s 
assimilation.  The construction of the bullfight arena (1834) was just one 
example.  Industry also found its way into the area, and situated itself 
around its periphery in large clusters.  Barceloneta specialized in key 
sectors: shipbuilding (the Nueva Vulcano shipyard, in 1834), natural 
gas production (the gasómetro, in 1834), and metallurgy (la Maquinista 
Terrestre y Marítima, in 1856).  Smaller factories also popped up further 
inland, taking advantage of a handful of sizeable enclosed blocks. 
These were years of great land speculation in the ill defined spaces that 
separated the neighborhood from the rest of the city; a new pier was 
built (1824), Barceloneta’s fishermen were displaced to make room for 
the city’s new commercial port, the breakwaters were lengthened, and 
railroad tracks hemmed in the neighborhood.  These initiatives were 
fraught with contradictions but all clearly served the interests of the 
larger metropolis.
Against the backdrop of the military engineers’ precedent-setting tree-
lined pedestrian malls tying the city together and the dismantling of 
the Ciutadela compound, a number of projects sought to further tie 
Barceloneta to the provincial capital and confirm its status as a city 
neighborhood.  Lastly, Garriga and Roca designed a small extension for 
it in the likeness of Idelfons Cerdá’s defining Eixample neighborhood.
7. Military decrees: the security zone surrounding the Ciutadella determined the buildable area 
7. Ordenances militars: les distàncies de seguretat des de la Ciutadella determinen la zona edificable
 
8. Military decrees: the last line of construction advanced in proportion to the range of the artillery
8. Ordenances militars: l’última línia d’edificació avança a mesura que ho fan les bateries 
02-2011 

































a triangle, i amb posterioritat, a trapezi. La retícula perd isotropia i 
s’endureixen els seus límits cap a la ciutat mentre que s’estova la vora 
cap a la platja.
L’artilleria mana. Seguint la seva lògica es van establint ordenances 
militars. La distància mínima a la Ciutadella queda determinada pel 
perímetre lliure de seguretat necessari al voltant d’aquesta. La màxima, 
per la distància fins on és eficaç l’efecte de l’artilleria. En disposar de 
cert marge, s’autoritza successivament el creixement del front de la 
platja (el 1785, el 1805 i el 1825 s’aproven les primeres modificacions 
de la línia d’edificació del front de costa) en funció de l’avanç de les 
bateries, que funcionen com a prolongacions de la Ciutadella, a mesura 
que es guanyen terres al mar. No sent suficient aquesta extensió, es 
recorre al creixement en alçada. Així, el 1839 s’aprova la primera 
modificació de l’ordenança d’alçada, que afegeix una planta sobre les 
cases i en regula amb detall els elements constructius, més enllà dels 
arguments oficials (uniformidad, simetría y aseo), amb la preocupació 
imperant pel control visual del barri i del mar des de la Ciutadella.
...a barri servil de la ciutat...
La forta empenta civil que rep la ciutat a mitjans del XIX i la 
desmilitarització de les zones polèmiques són una oportunitat per 
Barcelona de fer-se seu aquest fragment urbà. Comença així per la 
Barceloneta un nou període de servitud de la ciutat central, ja anomenada 
amb el diminutiu afectuós de Barceloneta. De fet, durant cert temps, 
el procés de desmilitarització i d’urbanització es sobreposen. Des d’un 
punt de vista urbanístic es deixa de pensar en el barri com un tot, i 
les transgressions en la forma i el contingut s’esdevenen de manera 
continuada. 
L’aparició de nous usos de barri com el del mercat municipal (1882) 
evidencia la presència de la municipalitat i la idea de barri amb 
voluntat urbana més que no pas de colònia militar. Però és sobretot la 
introducció d’usos a escala de ciutat la que més bé ens explica el procés 
d’assimilació de la Barceloneta. La construcció de la plaça de toros 
(1834) n’és un exemple. També la indústria entra al barri, i es col·loca 
de manera perifèrica en grans paquets. La Barceloneta s’especialitza en 
9. Ordenances militars: l’última línia d’edificació avança a mesura que ho fan les bateries. La línia de tir des de la Ciutadella determina l’altura de l’edificació 


























































Barceloneta’s process of urban development can be further explained 
through the paving of its streets, and even more from the small changes 
its initial design underwent in the process of building it. Recognizing, on 
the one hand, that the neighborhood could not go on growing indefinitely 
towards the sea, it was understood that urban growth meant rising 
height.  One by one, different municipal ordinances added floors to 
what was previously buildable.  To the original two-story houses, were 
added a third (1839), a fourth (1868), a fifth (1872), and even a sixth and 
seventh (1940, see the ordinance of ground floor and six, in effect for 
the entire old city of Barcelona).   Parallel to this vertical growth came 
a process of carving up and multiplying the original 27x27-foot units, 
and of further dividing those units (a quarter of the house was the most 
common variant).
On the other hand, the neighborhood’s urbanizing trend also involved 
extending, where circumstances permitted, the 27-foot depth of a row 
of houses to between 33 and 45 feet.  Examples of this can be found 
in the first row of houses across from the esplanade running alongside 
the port, where greater heights were allowed, or the slab blocks built in 
1940 along Almirante Churruca Street to replace four traditional rows 
destroyed during the Spanish Civil War.  Sometime around 1920-’30 the 
row-house model was exhausted and new forms appeared, like the multi-
family dwelling and the enclosed block, where depths exceeding 27 feet 
were also employed (the fisherman’s block or the living quarters of the 
employees of the  Maquinista factory).  This process was accompanied 
by the urbanization of the streets, the installation of energy and lighting 
systems, and, in the wake of the demolition of the infantry and cavalry 
barracks, the creation of new interior public spaces.
…and storehouse of tourism
With the dawn of democratic city governments, Barcelona began a period 
of restoring its heritage sites, among them, Barceloneta.   The authors of 
the Special Restoration Plan (PERI) of 1986 defined the neighborhood 
as an irrefutably entrenched urban institution of marked significance. 
They understood any attempt at its preservation as encompassing its 
identity, its structure, the modulation of housing and blocks, and its 
geographical position relative to the sea and the central city.  Nonetheless 
the municipal authorities, in subsequent undertakings, have chosen to 
overlook the neighborhood’s internal coherence and have instead used 
it as a grab bag for making good on their political debts and, through 
housing and public facilities, making up for other neighborhoods’ 
shortcomings. They have thus forced it to bear the brunt of speculation 
on the part of the tourism industry on a citywide scale.  These flawed 
policies have further degraded the neighborhood’s boundaries (Hotel 
Vela, recreation facilities, expansion of the swimming club) and have 
mortgaged its core with a perverse elevator law that privileges tourists 
at the expense of longtime residents and supplants the latter with an 
outsized and unwanted service sector.  
The Special Restoration Plan (PERI) laid out a set of mandatory 
guidelines for the neighborhood’s rehabilitation that would necessarily 
serve as ongoing parameters, even if the passage of time raised the 
need to revisit a few specific items, recalibrating the minimum lot size, 
for example, the preservation of the “quarter house,” or the minimum 
building height.  Subsequent proposals, which culminated in the 2007 
revision of the Master Plan, sought to incorporate elevators into existing 
structures consistent with the building codes.  In the majority of cases 
this would have required the involvement of structural elements, the 
relocation of residents, loss of homes, and subdivision of building lots. 
This panorama has been graphically illustrated in the figure below. 
The sweeping improvements and restoration program proposed for 
Barceloneta occasion a reassessment of current uses and certain 
structural components, especially its public utilities, rooftops, and 
building façades, as well as its public spaces.  To achieve a well-ordered 
and developed Barceloneta like the one envisioned in the Special 
Restoration Plan (PERI) there’s no need, for the most part, for improved 
vertical access, not even in the case of the existing buildings that deviate 
from the neighborhood plan with heights exceeding five stories.  We 
don’t believe that vertical access is inherently a problem of the number 
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certs sectors; el de la construcció naval (els tallers de la Nueva Vulcano, 
el 1834), la producció de gas (el gasòmetre, el 1843), i la metal•lúrgica 
(la Maquinista Terrestre i Marítima, el 1856). Apareixen també tallers 
de gra petit a l’interior, aprofitant les escasses però grans illes tancades. 
Són anys de moltes especulacions sobre el territori indefinit que separa 
el barri de la ciutat; es construeix el moll nou (1824), es desplacen els 
pescadors del barri per tal de fer el nou port de la ciutat, s’allarguen 
les esculleres, les vies del ferrocarril abracen i aïllen el barri. Accions 
contradictòries totes elles però clarament de servitud als interessos 
generals de la gran ciutat.
Amb el precedent dels passejos arbrats dels enginyers militars com a 
elements d’incorporació urbana, i en el context del desmantellament de 
la Ciutadella, es fan nombrosos projectes d’unió de la Barceloneta amb 
la capital, confirmant-la com a barri de la ciutat. Finalment Garriga i 
Roca fa un petit eixample a imatge i semblança del de Cerdà. 
El procés d’urbanització de la Barceloneta també es pot explicar 
a partir de la pavimentació però sobretot de les modificacions que 
sofreix l’edificació del projecte inicial. Per una part, reconeixent que 
el barri no pot créixer indefinidament cap al mar, s’entén que dotar-lo 
d’urbanitat implica créixer en alçada. Diferents ordenances augmenten 
d’una en una les plantes edificables. A la casa original de planta i pis 
se li afegeixen un segon pis (1839), un tercer (1868), un quart (1872) i 
fins i tot un cinquè i un sisè (1940) (veure l’ordenança de planta baixa 
i sis, vigent per tot el casc antic de la ciutat). En paral·lel al creixement 
en alçada, també es dóna un procés d’esmicolament i de multiplicació 
tant de la parcel·la com de l’edifici i la casa, donant lloc a una gran 
varietat de situacions resultants del joc geomètric entre la parcel·la que 
divideix o multiplica el mòdul original de deu per deu vares i la casa 
que multiplica o divideix (el quart de casa n’és l’exemple més popular) 
aquest mateix mòdul.  
D’altra banda, la tendència a fer més urbà el barri també passa per 
ampliar, quan se’n té ocasió, la profunditat de la filera de deu vares 
(8.36 m) a entre deu i catorze metres. En són exemple la primera filera 
10. Servitud de la ciutat central: introducció d’usos aliens 
11. Servitud de la ciutat central: elements d’unió
10. Service to the central city: introduction of outside uses


























































of floors, but rather of the uses to which those floors are put.  One must 
consider a natural use for tall buildings, establish priorities for people 
according to their individual accessibility needs (see the figure below 
with a theoretical model regulating use by floor).  Right now the biggest 
problems we face the buildings’ lack of facilities and drainage and their 
overall neglect and poor maintenance not any shortage of elevators. 
Only when we presume that such factors coincide must we come up 
with a single, thoroughgoing solution.
The “quarter house” is a type of residence found in one particular part 
of Barcelona: Barceloneta.  Its 323 square feet are the result of a unique 
process of subdividing the antediluvian house and lot.  Single-parent 
families, childless couples, students, people who live alone or are just 
passing through or staying only a short time all find the quarter house a 
suitably sized dwelling.  With its 5,000 quarter houses, the neighborhood 
diversifies and complements the city’s menu of residential real estate 
offerings.  This unique situation cries out for an adjustment to the 
minimal standards of habitability in the case of Barceloneta, standards 
necessarily distinct from those that obtain for the rest of the city.
Between the nucleus of the household and the entire neighborhood lie 
intermediate scales (the lot, the row, the block), which take on particular 
interest here and need to be fully appreciated.  Insofar as they are 
inscribed in the neighborhood’s structure these units offer a good way 
to read it and to solve one problem at a time.  The tenant association, 
the row of houses, the street as a communal structure, and the ground-
floor dwelling are all characteristics of the neighborhood that must 
be fostered, potential sources of rational, collaborative solutions to 
problems concerning the use of land designated for public purposes 
and services (relocation of the elderly and disabled, garbage collection 
points, street cleaning, building maintenance, mail delivery and courier 
services, water, waste, gas, electric, and other shared systems, storage 
12. Service to the central city: transformation of the buildings
13. Transformation of the houses and lots according to the 33’ square module 
14. The facades tell the story of vertical growth 
15. Transformation of the houses and lots according to the 33’ square module 
12. Servitud de la ciudad central: transformació de l’edificació 
13. Transformació de les cases i de les parcel·les a partir del mòdul de 10 per 10 
14. Las façanes dibuixen el procés de creixement en altura 
15. Transformació de les cases i de les parcel·les a partir del mòdul de 10 per 10
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de cases que fa front al passeig del port, a la qual també es permet 
major alçada d’edificació, o els dos blocs lineals del carrer de l’Almirall 
Churruca que es construeixen el 1940 en substitució de quatre fileres 
tradicionals enderrocades durant la guerra civil. En torn a 1920-30 es 
dóna per esgotat el model de barra lineal i apareixen noves formes, 
com el bloc plurifamiliar o l’illa tancada, on s’utilitzen també fondàries 
superiors als deu metres (el bloc dels pescadors o els habitatges de 
la Maquinista). Aquest procés va acompanyat de la urbanització dels 
carrers, de la dotació de serveis d’energia i enllumenat, i de la creació 
de nous espais públics interns resultants de l’enderroc de les dues 
casernes, la d’infanteria i la de cavalleria.
...i a traster turístic
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, Barcelona inicia un 
període de recuperació patrimonial dels nuclis antics. D’entre ells, a 
la Barceloneta, el PERI de 1986 defineix el barri com una estructura 
urbana irrebatible i particularment significativa. Entén per conservar 
identificar-ne l’estructura, la modulació de las cases i de les illes, la 
posició geogràfica respecte al mar i a la ciutat (veure els estudis i 
treballs fets en la dècada dels vuitanta per Mercè Tatjer, Manuel de 
Solà-Morales i Ignasi Paricio). Tanmateix, el govern municipal, en 
les seves accions posteriors, ha ignorat la seva unitat com a barri i 
l’ha utilitzat com a reserva on saldar deutes o deficiències d’altres 
barris, tant pel que fa a habitatge com a equipaments, i a part ha hagut 
d’absorbir una demanda turística especulativa d’escala de la ciutat. 
Política errònia aquesta que ha malmès encara més les vores del barri 
(hotel vela, instal·lacions d’oci, ampliació del club de natació) i ha 
hipotecat l’interior amb una perversa llei d’ascensors que afavoreix 
l’expulsió de residents en benefici dels turistes i per tant genera una no 
volguda terciarització.
El PERI desplegava una normativa de rehabilitació per al barri que 
hauria de seguir sent referència imprescindible, si bé el pas dels anys 
posa sobre la taula la conveniència de fer una revisió d’alguns aspectes 




























































facilities, etc.)  Living in Barceloneta means participating in collective 
social structures, a unique, automobile-free public space, neither here 
nor there.  The neighborhood imbues its residents with a special appetite 
for communal living; the stairway, row, street, and block all serve as 
organizing units that embody the rights and obligations of community 
members.  Barceloneta’s restoration must be conceptualized based on 
the appropriate design unit for capturing all the case-specific reasoning 
that informs not only its housing, but its systems of rows and blocks and 
all that they seem to suggest as well.  We need to find the ideal units with 
which to gauge this problem as much from the perspective of reading 
the housing stock as that of preserving the neighborhood.
Given the neighborhood’s peculiarities, finding a middle ground 
requires a softer treatment, well-suited to the occasion and totalizing 
in its approach, one that contains within it references to the area’s 
characteristics as landfill.  The neighborhood has been characterized 
and made distinctive by its ground-floor dwellings right up until today. 
The proportion between public and private space further ensures that 
the street is an extension of the household, its “patio,” a space that 
contributes substantially to what makes the neighborhood special and 
gives it its unique character.  In this sense it’s essential to reverse the 
dynamic of neglect and contradictory uses that’s taking over more and 
more and coincides with the poor conditions in the streets.  We believe 
its imperative that we do something about the streets, freeing them of 
automobiles and paving them properly.  We also have to revisit the 
question of allowable uses at the street level to encourage living spaces 
there.
A major neighborhood cut off by its establishment in a nether world 
beyond the city walls now finds itself besieged and segregated by the 
constant mortgaging of its borders to the ebb and flow of tourism.  The 
disproportionate scale of the tourist phenomenon exacerbates the friction 
along its borders, where the residential scale clashes with the metropolitan 
scale.  Introducing intermediate scales would ease this friction.  For its 
entire history Barceloneta has suffered this ongoing tension between its 
interior and its outer limits.  As we have seen, the neighborhood has 
16. Interpretation of the most recent district ordinances 
16. Interpretació de les últimes ordenances del barri  
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o l’alçada mínima de l’edificació en són un exemple. Les posteriors 
propostes, que van culminar en la Modificació del PGM-2007, tenien 
com a objectiu dotar d’ascensors l’edificació existent conforme a les 
condicions mínimes reglamentàries. La gran majoria d’elles impliquen 
l’afectació de l’estructura, el reallotjament dels residents i la pèrdua 
d’habitatges, i fan necessària la reparcel·lació. Aquests antecedents 
han estat interpretats gràficament en el quadre-resum que a continuació 
es reprodueix.
La millora i rehabilitació integral del barri passa per revisar l’ús actual 
i certs elements de l’edificació, especialment els serveis comuns, les 
cobertes i les façanes, i també els de l’espai públic. A una Barceloneta 
ordenada i urbanitzada segons proposava el PERI no li cal enfortir 
els accessos verticals en la seva major part, ni tan sols pensant en la 
construcció fora d’ordenació que avui existeix amb alçades superiors a 
planta baixa més quatre. Creiem que el de l’accessibilitat vertical no és 
un problema inherent al nombre de plantes, sinó a l’ús que se’n fa d’elles. 
Cal pensar en un ús natural de l’edifici en alçada, establir un ordre de 
prioritats per a les persones segons les seves necessitats d’accessibilitat 
(veure gràfic amb model teòric de regulació d’usos per plantes). Avui 
és més problemàtic el dèficit dels serveis d’instal·lacions i d’escomeses 
o l’abandó i la manca de manteniment de la construcció que no pas la 
falta d’ascensors. És només en la hipòtesi de la coincidència que cal 
pensar en una intervenció global. 
El quart de casa és un tipus d’habitatge que a Barcelona té un lloc 
precís: la Barceloneta. Els seus 30 m2 són producte d’un procés 
singular d’esmicolament de la casa i de la parcel·la primitives. Famílies 
monoparentals, parelles sense fills, estudiants, gent que viu sola, gent 
de pas o d’estades mitges, etc troben en el quart de casa una vivenda de 
dimensions adequades. El barri té l’oportunitat, amb els seus prop de 
5.000 quarts de casa, de diversificar i enriquir l’oferta urbana residencial 
de la ciutat. Aquesta situació singular requereix una redefinició de les 
mínimes condicions d’habitabilitat per a la Barceloneta que hauran de 
ser necessàriament diferents de les generals. 
17. Model teòric de regulació d’usos 
per plantes 
18. La singularitat del quart de casa 
per dins i per fora
17. Theoretical model for regulating 
uses by floor 
18. The uniqueness of the houses’ 


























































grown up side-by-side with spaces and activities that were alien to it, 
many of them short-lived or of use primarily to the central city: military 
activities, a bustling port, a fishing industry, restoration, tourism, baths, 
seaside snack bars… Physically, Barceloneta announces itself as a free 
trade zone, outside the city limits, extra muros, characteristics that make 
it unique.  In that sense the neighborhood needs its own set of rules, 
special treatment that assigns it a concrete and distinctive role in the 
context of the greater Barcelona.  To sever its borders, its waters, would 
be tantamount to cutting its legs out from under it, its base elevation, its 
own shadow, its place in the world.  It would mean derailing a district 
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19. The Barceloneta block as design unit
20. The Barceloneta’s edges: the edge alongside the port
21. The Barceloneta’s edges: the edge alongside the city 
22. The Barceloneta’s edges: the edge along the beach 
23. The treatment of the floor plan can go along with the design units
24. Features of public space
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Entre el gra petit de la casa i el barri existeixen escales intermèdies 
(la parcel·la, la filera, l’illa) que adquireixen aquí un interès especial, 
i cal posar-les en valor. Aquestes unitats aporten una bona lectura 
que permet l’actuació per parts, per estar implícites en l’estructura 
del barri. La comunitat de veïns, la filera de cases, el carrer com a 
comunitat veïnal i l’habitatge en planta baixa són atributs del barri que 
cal potenciar, on es poden donar solucions racionals i conjuntes per a 
dotacions i serveis (reubicació de la gent gran i persones amb mobilitat 
reduïda, punts de recollida d’escombraries, neteja urbana, manteniment 
d’edificis, correus i missatgeria, sistemes comunitaris d’escomeses de 
serveis urbans, trasters domèstics, etc.). Viure a la Barceloneta vol dir 
participar de la col·lectivitat, d’un espai públic singular, sense cotxes, 
entre dues aigües. La Barceloneta aporta als residents un gust especial 
per la vida col·lectiva; escala, filera, carrer i illa funcionen com a unitats 
organitzatives que representen uns drets i uns deures a l’habitant. La 
rehabilitació cal ser pensada des de la unitat del projecte adequada que 
reculli tota la casuística no solament de l’habitatge sinó de la filera i 
de l’illa. Cal trobar les unitats idònies per reflexionar sobre aquesta 
problemàtica tant des de la lectura de l’habitatge com des de la defensa 
del barri.  
Donades les particularitats del barri, el pla de terra necessita un 
tractament tou, adequat i unitari, que contingui referències a la seva 
naturalesa de terra de replè. L’habitatge en planta baixa ha caracteritzat 
i personalitzat el barri fins al dia d’avui. La proporció d’espai públic i 
d’espai privat fa que el carrer sigui una prolongació de l’habitatge, el 
‘pati de la casa’, espai que conforma part important de la singularitat 
i de l’atmosfera del barri. En aquest sentit, és important capgirar la 
dinàmica d’abandó o d’usos contradictoris que s’està produint cada 
vegada amb major freqüència, precisament acompanyada de la manca 
de bones condicions al carrer. Creiem doncs que és urgent actuar sobre 
el carrer, alliberant-lo de vehicles i pavimentant-lo adequadament, i 
també s’han de revisar els usos admesos en planta baixa per incentivar 
l’habitatge.
Un barri en principi aïllat pel seu establiment entre dues aigües i fora 
muralles es veu ara encerclat i segregat per la hipoteca contínua del 
seus límits al flux turístic. El sobredimensionat d’aquest fenomen 
turístic a la ciutat accentua el fregament agressiu en les seves vores, on 
es confronten directament l’escala domèstica i l’escala metropolitana. 
Introduir escales intermèdies és suavitzar aquest fregament. Durant 
la seva existència, la Barceloneta ha tingut aquest dilema constant 
entre el seu interior i les seves vores. Com hem vist, ha conviscut 
amb espais i activitats alienes: militars, portuàries, de pescadors, de 
restauració, esportius, turístics, banys, xiringuitos, etc. molts d’ells de 
caràcter efímer o de servitud a la ciutat central. La Barceloneta informa 
físicament del que és una zona franca, fora ciutat, lliure, extramurs, 
característiques que la fan singular. En aquest sentit el barri necessita 
l’aplicació d’un règim especial i un tractament específic que li assigni 
un paper concret i únic en el context de Barcelona. Amputar les vores, 
les aigües a la Barceloneta és treure-li els seus peus, la seva cota zero, 
la seva ombra, el seu lloc; és convertir una estructura vectorial en un 
barri aïllat en mans d’actuacions alienes.
24
19. L’illa de la Barceloneta com a unitat de projecte 
20. Vores de la Barceloneta: la vora del port
21. Vores de la Barceloneta: la vora urbana 
22. Vores de la Barceloneta: la vora de la platja 
23. El tractament del pla de terra pot acompanyar les unitats de projecte
24. Atributs de l’espaci públic
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